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ABSTRAKT
Në shkencën e Forenzikës, studimi i balistikës paraqet analizën apo studimin e lëvizjes
dinamike, lëvizjen këndore dhe efektet e njësive të predhave, si plumbave, raketave, bombave,
etj.
Në të njëjtën kohe është më se e vërtet se gjatë një hetimi penal mund të vijnë në shprehje apo
zbatohen një numër i caktuar i aplikimeve balistike. Të gjitha këto me qëllimin e vetëm të
hetimit dhe zbulimit të krimit.
Në fakt kjo ka të bëjë me pjesën e fizikës që merret me studimin e trajektores së predhës dhe të
sjelljes së saj prej momentit të shkrepjes në tytë deri në rënien definitive. Për këtë qëllim bëhen
edhe ekspertime identifikuese dhe jo identifikuese të armës së zjarrit, ekspertimet e predhës dhe
të gëzhojës, ekspertimet e grimcave të barutit dhe të grimcave GSR. Janë dy tipa themelorë të
ekspertimit të armës së zjarrit: identifikues dhe jo identifikues.

Nevoja për balistiken bëhet edhe me domethënës kur kemi parasysh format përmes të cilave
sot mund të kryhen vepra të ndryshme penale, madje duke përdorur edhe metoda më të
sofistikuara. Rrjedhimisht në këtë punim do mundohemi që të analizojmë se si dhe cili është
roli i balistikës në hetimin e krimit.

Për ta analizuar një temë të tillë do përdoren metoda të ndryshme por që kryesisht do të
dominojnë, metoda analitike, deskriptive dhe krahasimore.
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1. HYRJE
Kriminalistika është disiplinë shkencore e cila mbron shoqërinë nga kriminaliteti, studion dhe
i përpunon metodat dhe mjetet teknike për gjurmimin, fiksimin dhe kryerjen e provave me
qëllim të zbulimit ,hetimit dhe gjykimit dhe parandalimit të veprave penale (Begeja,2007).
Shkenca e kriminalistikës merret me studimin dhe përpunimin, në bazë të ligjit penal dhe
procedural penal, të metodave e mjeteve teknike, taktike dhe të rekomandimeve metodike për
kërkimin, gjetjen, fiksimin, këqyrjen dhe vlerësimin e provave me qëllim zbulimi, hetimi,
gjykimi dhe parandalimi të veprave penale. (Begeja,2007).
Nga ky përcaktim del se metodat e mjetet që studion dhe përpunon shkenca e kriminalistikës
për të nxjerrë informacionin e duhur për mekanizmin dhe mënyrën e kryerjes së veprave penale,
grupohen në tri pjesë homogjene të ndërlidhura dhe të pandara: metoda e mjetet teknike
(teknika kriminalistike) , metodat taktike (taktika kriminalistike) dhe rekomandimet metodike
(metodika kriminalistike ose metodika e hetimit të llojeve të ndryshme të veprave penale). Në
metodikën kriminalistike përfshihen edhe masat që merren nga policia gjyqësore, prokurori,
gjykata dhe institucionet e ekspertimit kriminalistik për parandalimin e veprave penale.
(Begeja,2007).
Kriminalistika ka si bazë ligjore legjislacionin penal, legjislacionin procedural penal dhe aktet
nënligjore që dalin në zbatim të tyre.
Çdo figurë penale qe parashikohet nga Kodi Penal ka objektin e vet të të provuarit, d.m.th.,
përfshin vërtetimin e tërësisë së fakteve dhe rrethanave që kanë rëndësi për zgjedhjen e drejtë
të çështjes. Kriminalistika është e lidhur ngushtë, gjithashtu, edhe me procedurën penale.
Legjislacioni procedural përbën bazën juridike kryesore të saj. Për këtë arsye edhe lidhja e
procedurës penale është shumë më e ngushtë.
Gjithashtu, Ligji Procedural Penal është objekt i përbashkët studimi si për shkencën e
procedurës penale, ashtu edhe për shkencën e kriminalistikës.
Këtë objekt studimi e përbejnë sidomos normat procedurale që rregullojnë mbledhjen dhe
ekzaminimin e provave. Por, si njëra dhe tjetra i studiojnë këto norma në aspektin dhe sipas
qëllimeve të veta.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
Shkenca e kriminalistikës, në krahasim me shkencat e tjera juridike, lidhet drejtpërdrejt me
progresin tekniko-shkencor, me shkencat teknike, natyrore e shoqërore dhe përpunon e
krijon, në bazë te arritjeve aplikative të këtyre shkencave.
Përveç ligjit penal dhe ligjit procedural penal, si bazë juridike për përpunimin e metodave
e mjeteve teknike e taktike janë edhe aktet nënligjore (urdhrat, udhëzimet dhe instruksionet
që lëshojnë Ministria e Drejtësisë, Prokurori i përgjithshëm dhe kryetari i Gjykatës së
Lartë).
Kriminalistika ka lidhje edhe me kriminologjinë, me mjekësinë ligjore, psikiatrinë ligjore,
kiminë ligjore, biologjinë ligjore. Më së fundi, kriminalistika ka lidhje edhe me procedurën
civile kur është fjala për ekzaminimin e dokumenteve te falsifikuara, objekte shqyrtimi në
procesin gjyqësor civil. (Begeja,2007).
Ndërsa si shkencë relativisht e re e cila ndikon drejtpërdrejtë ne zbulimin e krimit është
balistika kriminalistike.
Balistika kriminalistike studion metodat e mjetet tekniko-shkencore për zbulimin, fiksimin
dhe ekzaminimin e gjurmëve te lëna nga armët e zjarrit, nga municionet qe përdoren prej
tyre, për identifikimin e armës se zjarrit ne baze te gëzhojës se predhës, si dhe metodat e
mjetet për përcaktimin e gjendjes teknike te armës se zjarrit dhe te fenomeneve te qitjes me
qellim qe te zgjedhën problem qe lindin ne hetimin e gjykimit e çështjeve penale
(Begeja,2007).

Ky punim është i ndarë ne kapituj, konkretisht në gjashtë (6) kapituj.
Kapitulli i parë Hyrja trajton vështrimin e përgjithshëm ndër shekullor mbi zhvillimin e
balistikës si shkencë, gjithashtu konkretizon kuptimin e balistikës si shkencë.Në kapitullin e
dytë është trajtuar Shqyrtimi i literaturës si dhe përmbajtja e temës së diplomës.
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Kurse në kapitullin e tretë, është trajtuar deklarimi i problemit, konkretisht deklarimi i
problemeve që shoqëria dhe individët kanë me kriminalitetin dhe luftimin e tij.
Në kapitullin katër dhe pesë, janë trajtuar metodologjia në përgjithësi e cila është përdorur
gjatë punimit dhe konkluzionet e rekomandimet rreth temës. Kurse në nënkapitujt tjerë janë
trajtuar ekspertizat balistike në Kosovë konkretisht divizioni i balistikës duke përfshirë këtu
edhe raportet vjetore 2016-2018.Në kapitullin gjashtë konkretisht në kapitullin e fundit,
janë shfaqur referencat e përdorura në punim.

2.1 VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI ZHVILLIMIN E BALISTIKËS
Vështruar nga aspekti historik balistika do të shfaqet si shkencë apo degë e kriminalistikës
relativisht vonë. Idetë e para për identifikimin e armës me anë të predhës janë hedhur nga Henri
Godar në vitin 1835, kurse në vitin 1889 mjeku ligjor francez Lakasanj, për herë të parë arriti
që të zbulojë duke ekzaminuar një predhë se ajo posedonte shtatë brazda që e kishin origjinën
nga tyta e një arme të caktuar (Begeja,2007).

Tezën e parë për identifikimin e armës në bazë të shenjave karakteristike që lënë koka e
gjilpërës, mbajtësja e fishekëve etj., në gëzhojë e hedhë mjeku ligjorë nga Parisi Dr. Baltazari.
Kjo temë do të trajtohet nga Dr. Balthazard ne Kongresin e dyte te Mjekësisë Ligjore, me 20
Maj 1912 ne Paris. Ai hodhi bazat e metodave te identifikimit modern. Ishte I pari qe studioi
pjesët e armës se zjarrit qe lëne gjurme ne predhe e gëzhoje. Ai dha edhe zgjedhjen shkencore
se arma e zjarrit e dale nga një fabrike është e ndryshme nga të gjitha armët e tjera te prodhuara
nga kjo fabrike. (Begeja,2007).
Sot ne themel te studimeve te lartpërmendura dhe te përparimeve të shkencave teknike e
natyrore, identifikimi i armeve te zjarrit ne baze te gëzhojave e te predhave si dhe njohja e
proceseve te qitjes janë zhvilluar se tepërmi. Para këtyre punimeve, ekzaminimi bëhej vetëm
për predhat dhe kryhej nga armët te cilët rralle arrinin ne konkluzione te sakta. Konkluzioni
jepej i saktë vetëm në rast se predha kishte ndonjë defekt shumë të madh. Kështu Henry Godar,
ne 1835 arriti të identifikojë një predhë të zbuluar në trupin e viktimës, e cila kishte “ një xhunge
“ shumë karakteristike. (Begeja,2007).
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Pas njëzet vjetësh më 1879, praktika e thirrjës së armëtarëve në proceset gjyqësore për
identifikimin e armëve të zjarrit në bazë të predhës, sidomos për zbërthimin e saj u përhap në
Evropë dhe në Amerikë. Kjo praktikë vazhdoi edhe 10 vjet të tjera kur profesori i dëgjuar
francez ( nga Lyon ) Lacassagne - identifikoi një predhë, të nxjerrë nga një kufomë (1989).
(Begeja,2007).
Në fillim të shekullit XX filloi fabrikimi i armëve të zjarrit, tytat të cilave mbanin vjaska. Roli
i tyre ishte për t’u dhënë predhave shpejtësi. Mbi këto baza filluan studime të thelluara për
identifikimin e armëve të zjarrit në bazë të predhave.
Profesori gjerman Paul Jeserich, kimist i thirrur si ekspert në një proces gjyqësor ekzaminoi
predhën e nxjerrë nga një kufomë, nxorri një predhë nga arma e dyshuar, fotografoi si njërën
dhe tjetrën dhe beri krahasimin. Konkluzioni I tij ndihmoi për dënimin e fajtorit. Po kështu rreth
këtyre viteve (fillimi I shekullit XX ) Hans Gross në “ Manualin e Gjyqtarit Hetues “ të
famshëm paraqiste një kre të tërë për armët e zjarrit. (Begeja,2007).

Edhe në Amerikë më 1902, Oliver Wendell Holmes, përfaqësues i drejtësisë amerikane dhe
Richard Kockel, Mjek Ligjor dha një ndihmëse te shquar si në fushën shkencore ashtu edhe në
zgjidhjen e problemeve praktike për balistiken kriminalistike. Lufta e Pare Botërore shkaktoi
një ndërprerje të gjatë të studimeve për balistiken kriminalistike, sidomos për Dr. Balthazard i
cili konsiderohet si themelues i kësaj shkence te re. Ai si dhe paraardhësit e tij kishin bërë
përpjekje të mëdha për të studiuar metodat e balistikës në bazë të teknikës moderne. (Manual I
Policisë shkencore-Paris 1961, & Aventura e madhe e kriminologjisë-France 1967).
Edhe ne Shqipëri ekzaminimi i armëve të zjarrit bëhej nga armëtarët ose oficerët, te cilët kishin
më tepër njohuri empirike. Identifikimi i armëve të zjarrit në bazë të gëzhojave dhe predhave
dhe dukuritë e qitjes filluan të kryhen ne vitin 1946 në laboratorët kriminalistik dhe sot ato
mbështeten në shkencën bashkëkohore të balistikes kriminalistike. (Begeja,2007).
Ekzaminimet balistike morën një zhvillim më të gjerë mbas vitit 1960, me ngritjën e
Laboratorëve Kriminalistik, me ç’rast deri në vitin 1960 në ekzaminimet balistike përdoreshin
kryesisht këto metoda: Këqyrja vizuale; Mikroskopia; Stereoskopia dhe Makro fotografia.
Gjithnjë e më shumë në praktikën hetimore vihet re se përdorimi i armëve të zjarrit gjenë
4

përdorim më të madh në kryerjen e veprave të ndryshme penale në krimet kundër jetës, pasurisë,
aktet terroriste, diversionet, grabitjet etj. Rrjedhimisht zgjidhja e problemeve të ndryshme në
balistikë, rastet e hetimit kur janë përdorur armët e zjarrit është e lidhur me një sërë problemesh
nga aspekti teknik, taktik dhe metodik. – (Begeja,2007).
Sot është domosdoshmëri që gjatë procesit të ekzaminimit të aplikohet metoda e krahasimit, ku
bazat e kësaj i vendosi kimisti gjerman Paul Jezerich, që në një rast ka qenë i ftuar nga gjykata
në cilësinë e ekspertit. Duke bërë fotografimin e predhës së gjetur në trupin e viktimës dhe pasi
bëri një qitje eksperimentale nga arma e të dyshuarit bëri fotografimin edhe të kësaj predhe,
duke i krahasuar më pas predhën e gjetur në trupin e viktimës dhe predhën eksperimentale të
fotografuara, me anë të mikroskopit të konstatojë se predha e gjetur në
trupin e viktimës ka qenë i qitur nga kjo armë në bazë të shenjave që ka lënë arma në predhë.
(Begeja,2007).

2.2 Çka studion balistika?

Balistika kriminalistike studion metodat e mjetet tekniko-shkencore për zbulimin, fiksimin dhe
ekzaminimin e gjurmëve te lëna nga armët e zjarrit, nga municionet qe përdoren prej tyre, për
identifikimin e armës se zjarrit ne baze te gëzhojës se predhës, si dhe metodat e mjetet për
përcaktimin e gjendjes teknike të armës se zjarrit dhe të fenomeneve të qitjes me qëllim që të
zgjedhën problemet që lindin në hetimin e gjykimit të çështjeve penale. (Saferstein,2014).
Balistika kriminalistike për studimin e këtyre problemeve mbështetet në shkencat teknike
ushtarake, në metodat gjithnjë në zhvillim, të shkencave të kimisë, fizikës siç janë:
Spektrografia, Stereofotografia, Mikrofotografia, Makrofotografia krahasuese, Ekzaminimi me
rreze të padukshme etj. Dhe së fundi, në të dhënat e treseologjisë dhe të Mjekësisë Ligjore.
Nga treseologjia ajo shfrytëzon njohuritë e përgjithshme qe kanë të bëjnë me identifikimin e
armëve të zjarrit, me mekanizmin e formimit te gjurmëve. Dëmtimet e shkaktuara nga arma e
zjarrit ne trupin e njeriut studiohen nga Mjekësia Ligjore, ndërsa gjurmët e mbetura në tesha
dhe në sende të ndryshme studiohen nga balistika kriminalistike. Pikërisht për ketë arsye, për
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studimin e tyre kryhen ekzaminime komplekse ku marrin pjesë ekspert ligjorë, ekspert
mjekoligjorë dhe krimalistë.
Problemet që zgjidhen me anën e balistikes janë te shumta. Ato lidhen me gjendjen e armës se
zjarrit – prove material; me identifikimin grupor dhe individual të armës së zjarrit , të gëzhojave,
të predhave, të municioneve, të sacmave; me rrethanat e qitjes ( koha, largësia, drejtimi, vendi
i ndodhjes së qitësit dhe te viktimës, vrima e hyrjes dhe e daljes në trupin e viktimës ose ne
sendet e vendit te ngjarjes, numri i qitjeve dhe radha e tyre ) . (Saferstein,2014).
Nga radhitja e mësipërme, sigurisht jo e plotë e këtyre problemeve, del e qartë se mund të
përcaktohen rrethana shumë të rëndësishme për veprat penale që janë kryer me anën e armeve
te zjarrit. Pikërisht ky fakt përcakton edhe rëndësinë që kanë metodat e balistikes kriminalistike
gjatë hetimit dhe gjykimit të veprave penale me rrezikshmëri shoqërore të theksuar, siç janë,
p.sh., aktet e terrorit, vjedhjet me dhunë, vrasjet si dhe disa vepra të tjera penale ushtarake.
(Begeja,2007).
Pra, balistika si degë e kriminalistikës merret me studimin e metodave tekniko-shkencore për
të zbuluar, fiksuar dhe ekzaminuar gjurmët që lihen nga armët e zjarrit. Të gjitha armët mundet
që të klasifikohen në dy ndarje kryesore: armë zjarri me përpunim standard dhe me përpunim
jo standard këto edhe më tej mund që të klasifikohen edhe në nëngrupe tjera në bazë të
karakteristikave të destinuara:
a) armë të destinuara (luftarake-për ushtrinë, për qytetarët, për policinë, gjueti dhe sport);
b) Sipas shkallës së automatizmit (jo-automatike, automatike);
c) Sipas numrit të plumbave (me një plumb ose me më shumë plumba);
d) Sipas mënyrës së mbushjes (vendosjen e plumbit në tytë dhe vendosja në fole);
e) Sipas numrit të tytave (me një tytë, me dy ose me më shumë tyta);
f) Sipas kalibrit (me kalibër të vogël ndër 6.5 mm; me kalibër të mesëm prej 6.5 mm-9
mm; kalibri i madh mbi 9 mm);
g) Sipas gjatësisë së tytës (me tytë të gjatë të mesme dhe të shkurtë);
h) Sipas cilësive konstruktive të kanalit të tytës (me vjaska, me tytë të lëmuar, me tytë të
lëmuar dhe me vjaska);
i) Sipas mënyrës së punimit (standarde, artizanale, me material dore, të rikonstruktuara);
j) Sipas karakteristikave konstruktive (armë standarde-pushkë, karabinë, automatikë,
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pistoletë, revolverë etj.; armë jo standarde-armë e përpunuar, revolverë apo pistoletë
me shumë tyta armë atipike, armë të maskuara etj. – (Begeja,2007).

Në praktikën kriminalistike paraqiten edhe armë jo-standarde në raste të ndryshme të veprave
penale, me fjalën jo standarde nënkuptohet për armët që sipas konstruksionit të vetë dallon nga
armët standarde, dallimi qëndron në tytë më të gjatë, në folenë e plumbave, në numrin e
plumbave etj. kurse si armë atipike janë armët që maskohen për qëllime të ndryshme nga ana
e kryerësit, maskimi në shkop, çadër-ombrellë etj. gjithashtu si armë që mund të haset në
praktikën kriminalistike janë edhe armët artizanale të ndërtuara në punëtori artizanale pa
përfilljen e standardeve të ndërtimit dhe zakonisht bëhen në seria të vogla. problemet që
zgjidhen me anë të balistikës kriminalistike lidhen me gjendjen e armës së zjarrit- prove
materiale; me identifikimin gruporë dhe individual të armës së zjarrit, të gëzhojave, të
predhave, të municioneve, të saçmave; me rrethanat e qitjes (kohën, lartësinë, drejtimin, vendi
i ndodhjes së qitjes dhe të viktimës), vrima e hyrjes dhe daljes në trupin e viktimës ose sendet
të vendit të ngjarjes, numri i qitjeve dhe radha e tyre.

2.3 Aplikimi i balistikës

Është e zbatueshme në përfshirjen e objektivave dhe për zvogëlimin e të dhënave të marra nga
gjuajtja në një formë të përshtatshme për rigjenerimin eventual të objektivave. Ndërsa të dhënat
e duhura mund të arrihen duke përdorur një platformë përmes një procesi mjaft mekanik, njohja
e karakteristikave të balistikës dhe municionit do të ofrojë mundësinë kuptimit më të lehtë të
një procesi i cili hetohet.
Njëkohësisht balistika ndahet edhe në balistikë të brendshme që merret me studimin e lëvizjes
së predhës brenda tytës, balistika e jashtme që studion lëvizjet e predhës jashtë tytës dhe deri te
caku i fundit dhe balistika terminale që studion efektin e predhës në cakun e qëlluar.
Karakteristikë e armëve punëdore qëndron në atë se kalibri i këtyre armëve është i pamatshëm,
predhat janë të ndryshme dhe të punuara në mënyrë primitive artizanalë, si dhe vështirë mund
që të bëhet klasifikimi si dhe përcaktimi se cilës lloji të armës i përkasin. kurse armët e riparuara
janë armët e fabrikuara që më pas njeriu i ndryshon p.sh: pushkës duke ia shkurtuar tytën ose
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kondakun për t’ia dedikuar qëllimit që të mund të fshehin edhe sot në qarqet kriminale çështja
e fshehjes ka fituar forma të reja të zgjedhjes duke përdorur armë të fshehura në laps ose sende
të ngjashme që gjejnë përdorim në jetën e përditshme. (Begeja,2007).

2.3.1

Balistika e brendshme

Balistika e brendshme përcaktohet si shkencë që merret me ngjarjet që ndodhin në armë nga
momenti kur ndizet ngarkesa e lëndës djegëse derisa predha të dali nga gryka e armës. Kjo
formë e balistikës merret me ngjarjet bukur të ndërlikuara që ndodhin gjatë procesit të djegies
shtytësit dhe lëvizjes së predhës, e cila nga ana tjetër varet nga modeli apo lloji i kalibrit dhe
presioni i gazit. Detyra e ngjarjeve në këtë shqyrtim është që t'i japin predhës shpejtësinë e
duhur gjatë daljes nga gryka dhe të arrij shkallën e kërkuar të rrotullimit. Përkundër studimeve
të shumta dhe të hollësishme mbi këtë temë, ende nuk është gjetur ndonjë zgjidhje e saktë
shkencore për problemin. Balistika e brendshme në këtë kapitull ka të bëjë me veprime, pasi
ato i përkasin vetëm armës dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për t'i lidhur këto ngjarje
prapavepruese.
Evolucioni i nxehtësisë dhe gazrave shkakton rritjen e temperaturës dhe presionit. Parimet
termodinamike mund të zbatohen për të gjetur lidhjen në mes të temperaturës, presionit, vetive
fizike të produkteve djegëse, dhe sasisë të nxehtësisë së lëshuar. (Begeja,2007).

2.3.2

Balistika e jashtme

Balistika e jashtme është shkencë e cila mirët me lëvizjen e një predhe nga momenti kur ajo lë
gryken e një arme deri në momentin e goditjes ose plasjes. Rrugën të cilën e ndjek proejktili
nga dalja nga gryka e armës quhet trajektore. Forma e trajektores së predhës varet në rend të
parë në këta faktorë:
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•

shpejtësia e daljes nga gryka e armës

•

këndi i nisjes

•

graviteti

•

rezistenca e ajrit,

•

pesha dhe forma e predhës,

•

rrotullimi i predhës, dhe

•

rrotullimi i tokës

Pasi të jetë vendosur apo te kuptohet shpejtësia daljes nga gryka e armës si dhe këndi i nisjes,
dy ndikimet kryesore apo kyqe të jashtme në lëvizjen e predhës janë graviteti dhe rezistenca e
ajrit.Studimi i lëvizjes së predhës vetëm nën ndikimin e gravitetit quhet lëvizje në vakum dhe
rezultatet e marra janë të dobishme për shkak të ngjashmërive të e caktuara midis trajektores
në ajër dhe trajektores në vakum.
Vlen të theksohet fakti se lëvizja e një predhë në vakum është lëvizje e lirë pa ndikimin e efektet
të ajrit. Konsideroni një predhë të shkrepur në një kënd të veçantë lartësie (ø) dhe shpejtësia e
daljes nga gryka. Sipas ligjeve të fizikës respektivisht ligji i parë i Njutonit i cili thotë se “një
trup në lëvizje vazhdon të lëvizë në një vijë të drejtë me një shpejtësi të vazhdueshme, përveç
nëse veprohet në të nga një forcë e jashtme. Kjo do të thotë se po të mos ishte efekti i gravitetit,
predha do vazhdonte përgjatë vijës së nisjes për në pafundësi. Kjo nuk ndodh, sepse përbërësi
vertikal i shpejtësisë së predhës do të jetë i vonuar nga graviteti derisa të arrijë shpejtësinë zero
në kulm, dhe pastaj predha do të bjerë përsëri në tokë nën nxitimin e gravitetit. (Begeja,2007).

2.4 Balistika si metodë për hetimin e krimit

Hetimi i veprave të ndryshme penale dhe të cilat sot mund të zhvillohen përmes formave të
ndryshme kërkojnë edhe përsosshmërinë e metodave në zbulimin e tyre.
Armët e zjarrit përdoren si mjete në krimet kundër jetës së personit, në grabitje të ndryshme, në
sulmet e ndryshme terroriste etj. Në këto raste Zgjidhja e problemeve balistike, gjatë hetimit të
këtyre veprave penale, ku janë përdorur armët e zjarrit është e lidhur me një sërë problemesh të
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tjera taktike, teknike dhe metodike kriminalistike, që në tërësinë e tyre bëjnë të mundur hetimin,
gjykim të shpejtë objektiv e të plotë të veprave penale.
Në veprat penale te vrasjeve, që janë privimi i kundërligjshëm i jetës së personit, situatat
hetimore përfshijnë: - Zbulimin e kufomës me shenjat e një vdekjeje me dhunë. - Zbulimin e
pjesëve të copëtuara të kufomës. - Zhdukjen e personit në rrethana të caktuara që mund të na
orientojnë për ngjarjen e ndodhur dhe fatin e tij. (Begeja,2007).
2.4.1

Gjurmët e armëve të zjarrit

Gjithnjë e më shumë, në praktikën hetimore, po vihet re përdorimi i armëve të zjarrit, si mjete
për kryerjen e veprave penale duke e përdorur si mjet në veprat penale kundër jetës së personit,
në vjedhjet, etj. gjatë përdorimit të armës së zjarrit për kryerjen e ndonjë vepre penale, në vendin
e ngjarjes mbesin gjurmë relativisht me numër të vogël, me këtë problematikë në mënyrë të
detajuara merret balistika kriminalistike.
Si gjurmë që mundet të gjenden nga arma e zjarrit në ndonjë ngjarje kriminale janë: arma e
zjarrit si gjurmë, projektili si gjurmë dhe gjurmët e projektilit, gëzhoja, grimcat e barotit. kur
në vendin e ngjarjes gjendet arma për të cilën supozohet se me të është kryer vepra penale, në
këtë rast arma do të trajtohet si gjurmë, edhe pse rastet janë të rralla që arma të gjendet në
vendin e ngjarjes, sepse kryerësi i veprës zakonisht pas kryerjes së veprës nuk e lenë armën në
vendin e ngjarjes, por mundohet që ta fsheh që të mos bie në duart e organit hetimor. grupi që
udhëheq procesin e hetimit, ka raste që mund të ndodhet para situatave të atilla që armën ta
gjejë afër viktimës ose në duart e saj, që është lënë qëllimisht nga ana e fajtorit që në këtë
mënyrë të krijojë përshtypje të një vetëvrasje.
Rrjedhimisht grupet hetimore duhet me kujdes të veçantë që të bëjë këqyrjen jo vetëm të vendit
të ngjarjes, kufomës por edhe vendin nga ku është bërë qitja me armë, vendin rreth e përqark
ngjarjes si dhe drejtimi nga i cili dyshohet të ketë ikur kryerësi i veprës. nga praktika na është
bërë me dije që kryesi pas përdorimit të armës ta ketë hedhur atë në ndonjë pus, lumë, përrua,
shpellë etj.
Arma e gjetur në vendin e ngjarjes fiksohet me saktësi pa asnjë prekje duke e përshkruar në
procesverbalin e këqyrjes, fotografimit të shkallëzuar, dhe skicimi, në rast se arma gjendet në
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duart e viktimës në procesverbal duhet të precizohet se në cilën dorë ka qenë si ka qenë
pozicioni i gishtave, a ka në grykën e armës gjurmë qimesh, mbetje indesh ose presë kockore
dhe të gjithë këto duhet të pasqyrohen në mënyrë precize dhe të qartë me anë të fotografimit të
shkallëzuar.
Pas fiksimit vazhdohet me fazën e marrjes së armës nga vendi i ngjarjes për ekzaminimet e
mëtutjeshme. gjatë zbatimit të kësaj faze duhet të kemi në dijeni dy çështje për të pasur kujdes
dhe vigjilencë më të lartë, e para ndaj gjendjes teknike të armës që të mos të shkaktojë ndonjë
aksident, sepse nga praktika është bërë e ditur se disa armë teknikisht jo në rregull realizojnë
shtënie jo vetëm me tërheqje të këmbëzës së shkrepjes. e dyta është se në vetë armën mundet
që të gjenden gjurmë të vijave papilare, që do të na shërbejnë si gjurmë për identifikimin e
personit që ka shtënë me atë armë ose që ka pasur në dorë, ky kujdes duhet pasur në rastet e
manipulimit me armën gjatë fiksimit të saj, që të mos i dëmtojmë a po t’i zhdukim gjurmët
daktiloskopike ose që të mos lëmë gjurmë të reja gishtash. për këtë arsye arma e gjetur në
vendin e ngjarjes nuk guxon që të preket me dorë nëse nuk kemi ndonjë mbështjellëse apo
ndonjë dorëz në dorë që të mos të linim gjurmë të reja daktiloskopike. pas marrjes arma duhet
që të paketohet duke e futur në qese bashkë me folenë dhe municionin, shpesh ndodh që të
gabohet që në ekspertim të dërgohet vetëm arma pa municion. kjo gjë shumë do ta vështirësonte
ekspertimin, sepse lënia e gjurmëve në gëzhojë dhe në predhë janë të kushtëzuara për të
identifikuar armën, sepse çdo arme len gjurmë specifike në predhë dhe gëzhoj.
(Saferstein,2014).
Vlen të theksohet fakti se në praktikë mund të ketë raste që krimi të kryhet me armë që është
marrë nga depoja e armëve dhe pas kësaj arma të rikthehet në vendin e vet, dhe tani në këtë
mori të madhe armësh që të konstatohet se me cilën armë është kryer krimi, bëhet përcaktimi i
kohës nga e shtëna e fundit e armës. problemi i përcaktimit të kokës, në ekzaminimin balistik,
që nga e shtëna e fundit shoqërohet gjithmonë me termin “afërsisht” dhe për përcaktimin e kësaj
kohe mbështetemi (Saferstein,2014).
Tek ndryshimi që pëson pamja e jashtme e kanalit të tytës pas qitjes
a) Tek ndryshimet kimike që pësojnë produktet e djegies së barutit.
b) Në sasinë e nitrateve në kanalin e tytës.
11

c) Te prania dhe intensiteti i ndryshkut në kanalin e tytës.
d) Te matja e shkallës së magnetizmit të armës.
e) Te mosha e “Pluhurave” mbi armë. te analiza e poleneve (pjalmëve), për rastet e një
kohe shumë të gjatë. pas shtënies me armë, në tytën e saj djegiet e barutit dhe përbërjet
e nitrateve
Në vendin e ngjarjes gjithashtu gjendet predha si gjurmë dhe gjurmët nga predha, që në aspekt
kriminalistikë është i një rëndësie të madhe, sepse në bazë të saj mundet që të arrihet deri te
identifikimi i armës së zjarrit nga e cila është hedhur kjo predhë. nga afërsia e madhe tejshpuese,
predha në materialet të buta lehet i tejkalon këto, kurse ato gjysmë të buta si që është druri toka
etj., në këto raste predha pjesërisht i shpon këto materiale. Varësisht nga energjia kinetike që
posedon predha aq edhe do të hyjë në këto objekte, kurse materialet e forta nuk ka mundësi t’i
shpojë dhe nga këto materiale vjen deri te deformimi i predhës dhe mbetja poshtë vendit të
goditur. pas gjetjes së predhës bëhet fiksimi i saj duke e përshkruar në procesverbalin e këqyrjes
me një saktësi të madhe, fotografimi dhe skicimi i sajë.
Në çdo rast kur marrim predhën qoftë nga trupi i njeriut apo muri apo ndonjë objekt tjetër, duhet
që të kemi kujdes që mos ta dëmtojmë atë, nëse objekti ku ndodhet predha ka mundësi që të
merret bashkë me të është më e preferueshme me qëllim që të formojmë bindjen e plotë se
vrima është shkaktuar nga predha e jo nga ndonjë, e jo nga ndonjë mjet tjetër. në aspekt
kriminalistik, vendi i goditjes së predhës është shumë i rëndësishëm, sepse pa të nuk ekziston
mundësia e ngritjes së versionit për rikonstruimin e rrugës së predhës ku në bazë të saj të
përcaktohej edhe vendi nga ku është gjuajtur me armën e zjarrit. (Saferstein,2014).

2.4.2

Gjurmët e eksplozioneve
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Vala e goditjeve dhe shkatërrimeve nga eksplozioni buron nga presioni i fuqishëm mekanik, që
ka si pasojë djegien dhe çlirimin e gazit të nxehtësisë. eksplozionet janë të dy llojshme: me
shpërthim, me zjarr dhe vetëm me plasje shpërthim. Shfaqjen e këtyre ngjarjeve e
karakterizojnë këto shkaqe: shkaqet natyrore aksidentale dhe ato kriminale. mjetet eksplozive
janë të ndryshme:
a) Kaushët dhe pakot prej kartoni, fishekzjarrë ose mbështjellëse plastike që mbajnë një
eksploziv (barut, dinamit, tritol etj.).
b) Bombat, që janë kontenierë metalikë të mbushur me lëndë eksplozivi, të përcaktuara
për plasje nën efektin e një goditje, të një mekanizmi të kurdisur (sahati) ose të
telekomanduar.
c) Minat, të përafërta me bombat me destinacion tokësor dhe detar.
d) Granatat, me shtat më të vogël, të destinuara për ti hedhur me dorë, ose me pushkë. këto
plasin pas një kohe (disa sekonda) në sajë të një ngrohtësie.
e) Raketat, me trajektore fikse dhe ato që drejtohen me radio komandë.
f) Kurse si lëndë që përdoren për eksplozion janë baruti dhe lloje të ndryshme
eksplozionesh, deri te shpërthimi i tyre arrihet me anë të goditjes, me flakë duke
përdorur procedime kimike (acid sulfurik), elektrik (zgjerimi me pila elektrike),
mekanike, me telekomandim me frekuenca të caktuara.
Deri te zbulimi i eksplozioneve mund të arrihet para ose pas shpërthimit, zbulimi para
shpërthimit është i një rëndësie më të madhe, sepse është me efekt preventiv dhe rëndësia
qëndron në atë se bëhet shpëtimi nga dëmi i shkaktuar në njerëz dhe dëme tjera materiale. në
praktikën hetimore rastet e kallëzimit për vendosjen e ndonjë mjeti shpërthyes janë të rrallë,
për këtë arsye zbulimi i këtyre mjeteve do të varet nga vigjilenca e grupeve të caktuara për
mbikëqyrjen e vendeve të caktuara si aeroporte, sheshe, apo çdo vend publik. për të realizuar
me sukses detyrat e përcaktuara të zbulimit, organet e policisë duhet që të jenë të pajisur me
aparatura të posaçme zbulimi (radiografi) ose me qen të stërvitur posaçërisht për të nuhatur erën
e eksploziveve. (Saferstein,2014).

2.4.3

Fiksimi dhe ekzaminimi i gjurmëve të eksplozioneve
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Për shkak të karakteristikave që posedojnë eksplozionet dhe gjurmët janë karakteristike, nga
presioni i madh energjia e dalë nga gazrat e ndezur, shkatërron sipërfaqe më të madhe rreth
vendit të ndodhjes të eksplozionit. gjurmët në këto raste gjenden të shpërndara po ashtu në
shtrirje sipërfaqësore më të madhe. pas zbulimit të gjurmëve nga ndonjë ngjarje kriminale duhet
vazhduar në fazën e fiksimit të tyre me qëllim që të sigurohen ato për eksperimentime të
mëtejshme që të arrihet deri te identifikimi dhe zbulimi i kryesit. Fiksimi i gjurmëve të
eksplozioneve zhvillohet ngjashëm si te mënyra e fiksimit të gjurmëve tjera d.m.th gjurma
fillimisht shenjëzohet, bëhet përshkrimi në procesverbalin e këqyrjes në mënyrë të detajëzuar,
fotografimi i shkallëzuar, skicimi i vendit të ngjarjes, si dhe paketimi i gjurmëve duke
respektuar rregullat e paketimi.
Pas fazës së fiksimit gjurma e paketuar dërgohet në laboratorët kriminalistike për tu zhvilluar
faza përfundimtare e këtij procesi e që është ekzaminimi i këtyre gjurmëve. në bazë të dhënave
teknike të ndryshme nga mbeturinat e mjetit si kallësit prej letrave, plastike ose nga fragmentimi
i copave të metalit eksperti mbështet konkluzionin e vetë gjatë ekzaminimit, për të përcaktuar
karakteristikat e përgjithshme të mjetit dhe identifikimin e modelit. këto ekzaminime do të
ndihmoheshin dhe plotësoheshin me studimin e gjurmëve të veglave që janë përdorur nga
kryerësi për prerjen e fijeve elektrike duke i krahasuar me instrumentet që janë gjetur te personi
i dyshuar. Procesverbali i këqyrjes, fotografimi i vendit të eksplozionit, skicimi i tij, gjurmët e
ekzaminuara, thëniet e dëshmitarëve, e të dyshuarve si dhe shënimet tjera formojnë
dokumentacionin e duhur në hetimin e këtij krimi. - (Saferstein,2014).
2.4.4

Krahasimi i plumbave

Ashtu si ndryshimet natyrore ne modelet dhe karakteristikat e rrudhave te lëkurës janë një çelës
për identifikimin e qenieve njerëzore, edhe shenjat rastësore dhe te imëta ne sipërfaqe mund te
identifikojnë individualisht e objekteve te pajeta. Ndryshimet strukturore dhe parregullsitë e
shkaktuara nga gërvishtjet, të prerat, thyerjet dhe nga veshja i lejojnë kriminalistët të zbulojnë
lidhjen midis plumbit dhe armës; një gërvishtjeje ose një shenje gërryerje te një mjet i vetëm;
ose një gjurme gome te një automjet i veçantë. Individualizimi i gjurmuar në mënyrë energjike
në të gjitha zonat e kriminalistikës, është shpesh herë i arritshëm në ekzaminimin e armëve të
zjarrit e shenjave të këtij mjeti. (Saferstein, 2014).
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Sipërfaqja e brendshme e tytës së një arme i lë shenjat e saj në një plumb që kalon përmes saj.
Këto shenja janë tipike për çdo armë. Kështu që, nëse një plumb gjendet në skenën e krimit dhe
në qoftë se një tjetër prove nga arma e dyshuar tregon të njëjtën shenjë, ky dyshim patjetër që
lidhet me krimin. Për shkak se këto hulli të sipërfaqes së brendshme janë shume te rëndësishme
për krahasimin e plumbave, është e rëndësishme te dihet se pse dhe si ato janë krijuar.
Tyta e një arme është prodhuar nga një shufër e forte çeliku e cila është gërryer duke u ngrenë
nga brenda. Shenjat mikroskopike të turjelave të lëna në sipërfaqen e brendshme të tytës së
armës janë zakonisht jo të rregullta dhe në vetvete ato japin një unifikim në secilën nga tytat e
armëve.
Megjithatë, prodhimi i tytave të armëve kërkon veprimin shtesë të fiksimit brenda sipërfaqes
së saj të brazdave spirale, veprim ky i njohur me termin Viaskim.
Sipërfaqen e tytës së parë që ndodhën midis brazdave quhen Gjurmë të lëna ne Viaskat.Nderësa
një plumb i lëshuar lëviz përmes tytës, ia tërheq brazdën e viaskuar; këto brazda me pas e çojnë
plumbin përmes tytës, duke i dhënë atij një shpejtësi rrotulluese. Diçka e tille është bëre sepse
një plumb që rrotullohet nuk bie në fund të fundit në mbarimin e tytës, por mbetet në një drejtim
te saktë dhe korrekt. (Saferstein,2014).

2.5 Ekspertizat balistike në Kosovë

Për më shumë se 15 vjet Agjencia e Kosovës për Forenzikë ka funksionuar me sukses duke
kontribuar në zgjidhjen e shume veprave penale, në ofrimin e paanshëm të analizave objektive
shkencore si dhe në përmbushjen e detyrimeve të saja ligjore.
Suksesi profesional i AKF-së është i lidhur ngushtë me saktësinë, precizitetin, sigurinë,
vendosmërinë dhe afatin kohor të ekspertizave shkencore.
Përveç kësaj, që nga themelimi i AKF-së, ky institucion ka kontribuar në mënyrë aktive në
zhvillimin e Forenzikës përmes edukimit dhe trajnimeve me të avancuara të eksperteve
shkencor. Bazuar në këto aktivitete AKF-ja i është përgjigjur kërkesave të gjykatave,
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prokurorive dhe agjencive të zbatimit të ligjit më profesionalizëm dhe gatishmëri vetëm e vetëm
që gjendja faktike të vërtetohet në mënyre objektive. (Agjencia e Kosovës për Forenzikë).

2.5.1

Divizioni i Balistikës

Divizioni i Balistikës është përgjegjës për ekspertimin e armëve të zjarrit, municionit,
gëzhojave, plumbave, shurdhuesve të armëve, mekanizimit për tërheqje të këmbëzës,
ekspertimin e numrave të karrocerisë së automjeteve, përcaktimi i trajektoreve të shtënave,
krahasimet mikroskopike, etj. (AKF, Raporti Vjetor 2018).

2.5.2

Statistikat Vjetore – 2018

Divizioni i Balistikës gjatë vitit 2018 në tërësi e ka përmbushur planin e paraparë të punës. Ka
kryer me sukses dhe profesionalizëm mbi 1100 ekspertiza dhe 19500 dëshmi. Ne u jemi
përgjigjur të gjitha ftesave të gjykatave në cilësi të ekspertit sa herë që ata na janë drejtuar për
sqarime apo informata me të detajuara, po ashtu kemi marre pjesë në mbi 15 raste të
rikonstruimit të vendit të ngjarjes. Vlen të theksohet se Divizioni i Balistikës gjatë vitit 2018 në
kuadër të aktiviteteve të zhvilluara ka pranuar pajisjet për mullazhimin e gëzhojave dhe
predhave.
Gjatë vitit 2018 janë realizuar dy kërkesa për shërbime të mirëmbajtjes së sistemit IBIS dhe
Mikroskopëve Leica FS C të cilat kanë mundësuar përdorimin e këtyre dy pajisjeve mjaftë të
rëndësishme për punën në Divizionin e Balistikës. (AKF, Raporti Vjetor 2018).
2.5.3

Statistikat Vjetore – 2017

Divizioni i Balistikës gjatë vitit 2017 në tërësi e ka përmbushur planin e paraparë të punës. Ka
kryer me sukses dhe profesionalizëm mbi 1200 ekspertiza dhe 20.000 dëshmi.
Vlen të theksohet se Divizioni i Balistikës gjatë vitit 2017 në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara
ka realizuar edhe disa projekte më përkrahjen e UNDP-së për zhvillimin dhe profesionalizimin
e divizionit. (AKF, Raporti Vjetor 2017).
2.5.4

Statistikat Vjetore – 2016
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Divizioni i Balistikës përgjatë kësaj periudhe paraqet këtë gjendje të punës duke u bazuar ne
statistikat në sistemin LIMS.
•

Raste te ekzaminuara : 1897,

•

Raste ne proces : 33,

•

Ne pritje : 388,

•

Te pranuara : 1381,

•

Numri i dëshmive : 26981.

Përqindja e punës në nivel të AKF-së: 43.3%.
Kërkesa për rikonstruime: 15. (AKF, Raporti Vjetor 2016).

Viti

2016

2017

2018

Divizioni i Balistikës

Divizioni i Balistikës

Divizioni i Balistikës

Ekzaminuar

1,897

1,200

Pranuar

1,381

?

Nr. i dëshmive

26,981

20,000

1,100
?
19,500

Grafiku1: Statistikat e rasteve gjatë viteve 2016-2018 - Divizionin e Balistikës. (Agjencia e

Kosovës për Forenzikë)

2.6 Rëndësia dhe roli i balistikës në luftimin e krimit
Meç kriminaliteti në kohët moderne ka pasur një rritje relativisht të madh në të gjitha format e
paraqitjes së tij, çdo formë e parandalimit dhe e luftimit të kriminalitetit zë një vend te
veçantë.Luftimi i krimit është dhe ka qenë gjithmonë njëra nga pikat kryesore të një rëndësie
të veçantë në politikat e secilit shtet.
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Roli i balistikës në luftimin e krimit zë vend të posaçëm.Arritjet në fushën e balistikës
gjithmonë ndihmojnë në zbardhjen e rasteve të krimit, si dhe në luftimin e drejtpërdrejtë të
krimit, sepse në bazë të teknikave të mirëfillta balistike, në bazë të metodave më të sofistikuara,
ne arrijmë deri tek identifikimi i predhave dhe i gëzhojave, deri tek fiksimi dhe ekzaminimi i
gjurmëve të lëna në armët e zjarrit, municionet që përdoren e kështu duke arritur në kohë shumë
më të shkurtë që të zbulojmë kryersin dhe zbardhjen e krimit.
Shkencëtarët Mjeko-ligjorë në të gjithë botën aktualisht mbështeten në një mjet afërsisht 100vjeçar të quajtur mikroskop krahasimi, i cili ofron një pamje të ndarë për të studiuar dy objekte
njëherësh. (Criminals With Better Ballistics, 2019)
Edhe pse rëndësia e balistikës qëndron si faktor kyq në parandalimin e krimit krahas edhe
faktorëve tjerë, Kodi i Procedurës penale nuk e ka ndonjë dispozitë ku merret me Balistikën dhe Rolin
e saj në përgjithësi, mirëpo ekzistojnë Strategji dhe forma të tjera të posaçme të cilat janë hartuar për të
bërë më të qartë Parandalimin e krimit dhe formave të krimit, sipas rrethanave që ne jetojmë.

3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Përgjatë hulumtimeve që kam bërë për këtë punim kam hasur probleme të shumta që shoqëria
ka.
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Vetë kriminaliteti paraqet dukuri problematike e cila nga dita në ditë po shënon fatkeqësisht
rritje te zhvillimit, duke u paraqitur në forma të ndryshme.Parandalimi dhe luftimi i krimit
mbetet problem kyq dhe kryesor në shoqërinë tonë. Problem tjetër serioz dhe shumë në rritje
është edhe parandalimi i shit-blerjeve të armëve nga persona të paautorizuar, si dhe posedimi i
tyre.
Edhe pse në Kosovë ekziston Ligj i posaçëm për këtë dukuri, LIGJI Nr. 05/L -022 PËR ARMË
(GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 25 / 19 GUSHT 2015, PRISHTINË),
dhe ky ligj rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armëmbajtjen, ruajtjen, prodhimin,
çaktivizimin, riparimin, tregtimin, importimin, transitin, shitjen, transportimin dhe shënjimin e
armëve dhe municionit për personat fizik dhe juridik, brenda territorit të Republikës së
Kosovës, si dhe eksportimin nga Republika e Kosovës të destinuara vetëm për përdorim civil,
prap përdorimi i armëve pa leje dhe mosrespektimi i ligjit paraqitë problem serioz për shoqërinë
tonë.
Përgjatë punimit kam hasur dhe probleme në fushën e avancimit dhe teknologjinë së mjeteve
më të sofistikuara siç janë pajisjet balistike dhe pajisje të tjera me rëndësi për zbulimin e
gjurmëve të lëna në armë. Investimi në mjete të tilla do ndihmonte shumë në ngritjen e numrit
të rasteve të zgjidhura sa i përketë divizionit të balistikës, kështu duke kontribuar drejtpërdrejtë
në zgjedhjen e rasteve për periudhë më të shkurtë si dhe për zgjedhje të rasteve në mënyrë më
efektive, kështu duke ndikuar në parandalimin e krimit.

4 METODOLOGJIA
Gjatë trajtimit të kësaj teme të diplomës janë përdorur disa metoda hulumtuese, si: metoda
historike, metoda e krahasimit, metoda juridike, metoda deskriptive apo përshkruese.
19

Me anë të kësaj të fundit bëhet përshkrimi i se drejtës ne qasje ne dokumentet zyrtare, duke
përdorur edhe metodën analitike me qëllim të analizimit dhe trajtimit kësaj te drejte kushtetuse.
Ky punim është një hulumtim përshkrues i cili quhet i tillë sepse të dhënat janë grumbulluar nga
literature relevante siç janë: raporte, libra, punime shkencore, revista akademike, profesionale etj..

Kështu, përshkrimin dhe analizën në bazë të metodës analitike e kam bërë me qëllim që në
punimin tim të sjellim njohuri mbi zhvillimin e shkencës së balistikës nëpër periudha të
ndryshme kohore.
Gjithashtu, në punim është përdorur edhe metoda statistikore ku kemi nxjerrur statistikat
vjetore në periudhën vjetore 2016-2018 në kuadër të Divizionit të Balistikës.

5 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Në tërësi në këtë punim është shtjelluar çështja e rëndësisë së balistikës si dhe roli dhe rëndësia
e balistikës në zbulimin dhe parandalimin e krimit.Gjithashtu, përgjatë punimit është sqaruar
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koncepti i krimit si tërësi dhe format që ndikojnë drejtpërdrejtë ne parandalimin e krimit si
dukuri.
Kemi hasur në periudha të ndryshme me anë të cilave kemi bërë krahasimin e metodave të cilat
janë përdorur më parë dhe rëndësinë e avancimit të metodave të balistikës në zbulimin e
krimit.Përgjatë punimit, kemi arritur që të bëjmë të kuptojmë se çfarë rëndësie ka që materialet
që dërgohen për ekspertim balistik kriminalistik e që janë : predha ose gëzhoja ( ose së bashku
) të zbuluara në vendin e ngjarjes, arma e cila dyshohet se ka bërë qitjen ose disa armë të një
lloji e modeli, mundësisht disa fishekë nga ato të vendit të ngjarjes ose të një lloji me to, të
gjitha këto janë bazike për zbardhjen e rasteve penale.
Kam shtjelluar edhe se eksperimenti balistik kriminalistik mbështetet mbi parimet e
përgjithshme të identifikimit kriminalistik. Detyra kryesore e tij është identifikimi i armës së
zjarrit në bazë të gëzhojave dhe predhave të qitura që janë zbuluar në vendin ku është kryer
vepra penale.
Sipas Agjensionit të Forenzikës së Kosovës është bërë revizionimi vjetor i procedurave
standarde të punës për Laboratorin e Balistikës sipas kërkesave të Zyrës së Cilësisë. Procedurat
e revizionuara kanë kaluar nëpër procedurat e kontrollimit dhe vlerësimit dhe janë aprovuar nga
Divizioni i Cilësisë.
Si përfundim, kam kuptuar se zhvillimi i metodave për aplikimin e balistikës si dhe investimet
në këtë disiplinë janë shumë të nevojshme për parandalimin e krimit.Gjithashtu, kam arritur në
rekomandimin se Republika e Kosovës duhet të këtë një lidhje shumë më të fuqishme me
Agjencinë e Forenzikës dhe të krijojnë së bashku kushte dhe mundësi për investimin në këtë
disiplinë e cila mbetet ndër më të nevojshmet për zbardhjen e rasteve dhe parandalimin e
kriminalitetit krahas edhe disiplinave të tjera me rëndësi.
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